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Falenderime dhe mirënjohje
Nuk mund të përshkruhen të gjitha ato çfare kanë ndodhur që kur fillova studimet nëdrejtimin
Shkenca politike në UBT. Për rrjedhojë, do ta kufizojë vetem me falenderimin e disa prej shume
përsonave, të cilët më ndihmuan në përmbushjen e studimëve të mia, te cileve do të doja tu
shprehja mirnjohjen time.
Një falenderim special shkon për mentorin tim Artan Tahiri për ndihmën dhe mbështetjën e
çmuar që më ofroi përgjate gjithë punës sime dhe për kontributin e tij në finalizimin e punimit
tim te diplomës, produkt i shume orëve konsultimi, keshillimi dhe mbeshtetjeje nga ana e tij.
Gjithashtu falenderoj miqtë e mi për mbështetjen që me kanë dhënë në çdo çast.
Deshiroj, në fund, të shpreh një mirnjohje të thellë për familjën time së cilës i detyrohem shumë
për fillimin dhe finalizimin me sukses te ketij udhetimi, sa te veshtire aq edhe të bukur.

Faleminderit te gjithëve!
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1.0Hyrje
Problemi politik dhe çështja shqipëtare e Kosovës del në skenë si problem në vete nga Shpallja e
Pavarësisë së Shqipërisë më 1912 dhe shkëputja e saj nga trungu ivet dhe pushtimi nga forcat
serbe dhe malazeze. Edhe pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore më 1918 Kosova u
ripushtua nga forcat serbe dhe malazeze dhe kështu ajo u bë pjesë e SKS e cila u krijua me
Traktatin e Versajës. Ndërsa pas Luftës së Dytë Botërore, ajo u ripushtua për të tretën herë dhe
kështu ajo pa dëshirën e saj u bë pjesë e Federatës së Jugosllavisë, që qëndroi deri në shpërbërjen
definitive të saj.
Në vitin 1968 në Kosovë u zhvilluan demonstratat, në të cilat populli shqiptar në Jugosllavi
kërkoi barazimin me popujt e tjerë të kësaj federate. Gjashtë vjet më vonë, pra pas këtyre
demonstratave, më 1974 Kosovës i’u dha autonomia, me të cilën asaj i njihej statusi krahinës
autonome. Mirëpo më 5 korrik të vitit 1990 Serbia e suprimoj autonominë e Kosovës.
Pas suprimimit të autonomisë, në Kosovë u krijuan institucionet paralele duke shpallur
Republikën e Kosovës dhe Kushtetutën e saj në fillim të viteve 90-ta. Gjendja në Kosovë sa vinte
dhe keqësohej dhe si rezultat i saj erdhi deri tek kryengritja e armatosur ku rezultoi me
ndërhyrjen e trupave të Nato-së. Më pas Kosova u vu nën protektoratin ndërkombëtar për një afat
të pacaktuar. UNMIK-u nxorri Korrnizën Kushtetuese të Kosovës e cila shërbente si pararendëse
e Kushtetutës së Kosovës, e cila u hartua në qershor të vitit 2008 kur edhe Kosova u shpall shtet i
pavarur dhe Sovran.
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2.0 Metodat e punes
Si rezultat i këtij mobilizimi për të trajtuar këtë temë synohet që objektivat e shtruara të
mbeshtetën me metodat adekuate në fazat e caktuara të punës.
Gjate punimit kam praktikuar këto metoda:
2.1 Metoden dogmatike:
Metoda dogmatike është metodë themelore dhe më e vjeter e studimit të së drejtëskushtetuese si
degë e së drejtës. Permes saj pasqyrohet përmbajtja e normave dhe erregullave juridike me të
cilat rregullohen raportet politike dhe institucionet e saj në nje vend.
2.2 Metoden aksiologjike:
Metoda aksiologjike-Me ndihmën e kesaj metode zbulohet permbajtja e vlerave juridike të
sanksionuara me norma dhe rregulla kushtetuese si dhe sëndertimi i tyre në praktike
2.3 Metoden politikologjike;
Metoda politikologjike ka të bëj me analizen e funksionimit të institucioneve dhe proceseve
politike. Permes saj studiohet zbatimi konkret i normave dhe rregullave kushtetuese në praktikë.
2.4 Metoden historike:
përfshin teknikat dhe udhëzimet me të cilat historianët përdorin burime parësore dhe prova të
tjera, duke përfshirë dëshmitë e arkeologjisë, për hulumtimin dhe më pas për të shkruar histori në
formën e llogarive të së kaluarës.
2.5 Metoden analitike:
është një proces i inspektimit, pastrimit, transformimit, dhe modelimit të dhënave me qëllim të
zbulimit të informacionit të dobishëm, duke sugjeruar konkluzione, dhe mbështetjen e vendimmarrjes. Metoda analitike ka aspekte te shumta, që përfshin teknika të ndryshme nën një
shumëllojshmëri të emrave, në biznes të ndryshme, ne shkencë dhe fusha te shkencave
shoqërore.
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3.0 Historiku
Pas Luftës së Dytë Botërore, rrjedha objektive e ngjarjeve që çonte drejt zgjidhjes së
drejt të çështjes së Kosovës, u ndërpre. Popullsia shqiptare e Kosovës u përball me
presionet, me mashtrimet dhe me dhunën e udhëheqësve komunistë jugosllavë,
sidomos të atyre serbë. Deklaratat e tyre premtuese për vetëvendosjen e popullit
shqiptar pas luftës u harruan.
Historiku kushtetues i Kosoves daton fill mbas luftes se dyte botrore ku Kosova eshte
pjese perberse e Federates se atehershme Jugosllave. Kushtetuta e Republikës
Federative Popullore të Jugosllavisë e janarit 1946 përcaktonte tërësinë e federatës me
të gjitha subjektet përbërëse, duke përmendur krahas Republikës së Serbisë, të Maqedonisë, të Bosnjë e Hercegovinës, të Kroacisë, të Sllovenisë e të Malit të Zi, Krahinës
Autonome të Vojvodinës edhe Rajonin Autonom të Kosovë-Metohisë. Por, në të njëjtën
kohë, Rajoni Autonom i Kosovë-Metohisë, së bashku me Krahinën Autonome të
Vojvodinës, përfshihej edhe në kuadër të Republikës Popullore të Serbisë.
Në janar të vitit 1953, Kuvendi Popullor i RFP të Jugosllavisë miratoi “Ligjin Kushtetues
mbi bazat e rendit shoqëror e politik në RFP të Jugosllavisë dhe të organeve federative
të pushtetit’, me të cilin ndryshoheshin një varg nenesh të Kushtetutës federative të vitit
1946 Kushtetuta e Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë e vitit 1963, e forcoi
më tej tendencën e shndërrimit të RAKM në subjekt ekskluziv të Republikës së Serbisë.
Ne vitin 1971-1972 amandamentet Kushtetuese.
Kushtetuta e re jugosllave e vitit 1974 që funksionoi deri në shthurjen përfundimtare të
Jugosllavisë, u siguronte Krahinës Autonome të Kosovës dhe asaj të Vojvodinës, një
status të barabartë, në shumë rrafshe me ato të gjashtë republikave. Ne vitin 1989
Kosoves i suprimohet kushtetuta e vitit 1974 me dhune nga autoritetet e Serbise dhe ne
këtë menyrë bëhet rrezimi i pozitës kushtetuese të Kosovës.
Më 7 shtator 1990 në Kaçanik u shpreh vullneti politik i popullit të Kosovës me shpalljën e
Kushtetutës së Republikës së Kosovës, e njohur si Kushtetuta e Kaçanikut.
Mbas luftës së Kosovës në vitin 1999 instalohet Misioni i Organizatës së Kombëve të Bashkuara
në Kosovë UNMIK. Misioni í OKB-se, i vendosur në Kosovë, vepronte bazë të rezulutës 1244.
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Pas shumë bisedimëve mbi statusin final të Kosovës, presidenti Ahtisari propozon pakon mbi të
cilën do të shpallët pavarsia e kosovës më 17 shkurt 2008. Baza e Kushtetutës së Republikës së
Kosovës e 15 qershorit 2008 rrjedh nga pakoja e president Martti Ahtisari.

3.1 Kushtetuta e Kosovës dhe pozicioni i saj mbas luftës së dytëbotërore
e deri më sot
Gjenezen e statusit të mevetesishëm autonom të Kosovës, në kuadër të federatës Jugosllave, e
hasim në vitin 1937, kur në Kosovë formohet Komiteti Krahinor i Partisë Komuniste Jugosllve .
Dokumenti me i rëndesishëm i Kosovës në atë kohë ishte dokumenti i konferencës së Bujanit që
ishe rezoluta e konferencës, ajo kishte tri elemente :
1.Elementin etnik,
2.Elementin historik dhe
3.Elementin politik.
Kosova u aneksua nga Serbia më 10korrik të vitit 1945, në kuvendin e Prizrenit. Autonomia e
Kosovës në kuader të ish-Jugosllavis u konsistua përmes aktëve, Vendimi i Kuvendit Krahinor te
Kosoves e Metohise, Vendimi i mbledhjes se trete te KACKS-se, Ligji i Kryesise se Kuvendit
Popullor te Serbise, Kushtetuta e RFAJ e vitit 1946.
Në vitin 1948, akti me i lartë në Kosovë ishte statute. Ne vitin 1968 u artikulua kërkesa për
statusin e Republikës së Kosovës, e cila nxiti demostratat studentore. Amandamentet
Kushtetuese të vitit 1968,1971 dhe 1972, avansuan pozitën e popullit shqipëtarë dhe statusin
politik dhe kushtetues të Kosovës. Me aktet Kushtetues të vitit 1968, Kosovës iu rikthye atributi
konstitutiv si pjesë e ish-Federeatës Jugosllave. Kosova miratoi ligjin kushtetues si aktin më të
lartë juridik e 24.2.1969.Ligji kushtetues ishte akti me i larte themelor politik-juridik i Krahines
Socialiste Autonom te Kosoves.
Ne vitin 1969 ,ne Kosovë u konsitutuan dega gjyqësore kushtetuese si organ i posaqëm i
Krahinës për mbrojten e kushtetutshmërise dhe ligjshmerisë. Ne vitin 1972, u formua
7

GjykataKushtetuese e Kosovës si organ i pavarur i Krahines. Pozita e Kosovës në bazë te
Kushtetutës së RFSJ-se si dhe Kushtetutës së Kosoves të vitit 1974 ishte:
1. Njesi e mëvetësishme politike e teritoriale.
2. Elementi Konstituiv i federealizmit Jugosllav.
Kosova me Kushtetuten e vitit 1974 kishte mëvetesi në këto fusha:
1. Në sferën organizative
2. Në sferën teritoriale të Kosovës
3. Mëvetesia territoriale e Kosoves
4. Në sferën finanaciare dhe ekonomike
5. Në sferën gjyqësore
6. Në mbrojtjen e kushtuteshmerisë dhe ligjshmerisë
7. Në sferën e mardhënieve ndërkombëtare
8. Në ruajtjen e rendit e sigurisë dhe të mbrojtjës popullore
9. Kosova si element konstituiv i Federalizmit Jugosllav.
Sipas kushtetutës së vitit 1974 ,Kosova ishte subjekt dhe element konstituiv i Federalizmit
Jugosllav me të drejta të ngjashme me njesit e tjera federale por jo edhe të barbarta, parimet
kushtetuese që e percaktojnë Kosovën si element konstituiv të Federalizmit Jugosllav ishin Përfaqesimi i Kosovës në organet dhe institucionet federative -Pjesmarrja e Kosovës në
realizimin e funksionëve legjislative -Pjesmarra në nxjerrjen dhe ndryshimet kushtetuese të
RSFJ-së -Përgjegjësia në zhvillimin e vet dhe zhvillimin e federatës në tërësi.
Aktet burimore, kushtetuese dhe politike me të cilat u lind Republika e Kosovës ishin, Deklarata
kushtetuese 2korrik 1990, Kushtetuta e Republikës së Kosovës 7 shtator 1990(kushtetuta e
Kaqanikut) Referendumi për Kosovën shtet të pavarur dhe Sovran 26-30 shtator 1991, Rezoluta
e Kuvendit të Kosovës 19tetor 1991, Amandamentet kushtetuese në Kushtetuten e Republikës së
Kosovës 19 tetor 1991, .Zgjedhjet e lira dhe shumepartiake për Kuvendin dhe Kryetarin e
Republikës së Kosovës 24 maj 1992.
Deklarata Kushtetuese paraqet akt politik dhe juridik me te cilin bëhet avancimi i pozitës
kushtetuese të Kosovës nga njesia autonome në një të pavarur dhe të barabarte me njesitë e tjera
federale të ish-Jugosllavisë. Me qellimin e materializmit kushtetues të deklaratës kushtetuese të 2
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korrikut 1990 Kuvendi iKosovës ,me :7 shtator 1990 ,në Kaqanik aprovoi dhe shpalli
Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Amandamentet kushtetuese në kushtetutën e Republikës
së Kosovës. Kuvendi i Kosovës më 19 tetor 1991 miratoi amandamentet kushtetuese I-II-VI, me
te cilat beri ndryshimet e dispozitave adekuate të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Vendosja Kosovës nën administrimin ndërkombëtar dhe argumentet për shtet të pavarur mbas
përfundimit të luftës 1999. Marrveshja e Kumanovës mundësoi hyrjen e NATO-së dhe terheqjen
e forcave serbe. Keshilli i sigurimit me 10qershor 1999, miratoi rezoluten 1244 me te cilen edhe
formalisht vendosi Kosoven nen administrimin e Kombëve të Bashkuara.Miratimi i Rezolutes
1244 dhe vendosja e presences nderkombetare civile dhe te sigurisënë Kosovë.Rezoluta 1244 në
aspektin juridik paraqiste akt konstituiv të vendosjës së Kosovës nën administrimin e OKB-së,
Administrimi ndërkombëtar sipas rezolutës 1244 ishte i përkohshëm dhe synonte krijimin e
kushtëve të përshtatshme demokratike për zgjidhjen e Statusit final te Kosovës.

3.2 Pozita kushtetuese e Kosovës në periudhën 1945-1966
Për t’u njohur më gjersishtë me historikun e pozitës kushtetuese të Kosovës në Federatën
Jugosllave, atë po e ndajmë në katër faza:
1. Periudha 1946-1953;
2. Periudha 1953-1963
3. Periudha 1963-1968/71 dhe
4. Periudha 1968/71-1974.
Pozita kushtetuese e Kosovës në periudhën e parë të zhvillimit kushtetues të ish-Jugosllavisë,
është përcaktuar me tri akte kryesore: Kushtetuta e RSFJ-ës e 31 janarit 1946, Kushtetuta e RP të
Serbisë e janarit 1947 dhe statuti i KAKM i 23 majit 1948.
Kushtetuta e RSFJ-ës e vitit 1946 përcakton Kosovën si krahinë autonome dhe si element
konstituiv të federalizimit, e që njëkohësisht gjendej në kuadrin e strukturës kushtetuese të
Serbisë.1 Kështu, Kosova sërish u bë pjesë e Serbisë, mirëpo brenda korrnizës së Jugosllavisë së
re Federative, e cila përbëhej nga gjashtë republika: Bosnjë-Hercegovina, Kroacia, Maqedonia,

1

Bajrami, Arsim, Draftimi i Kushtetutës ( Manual për hartuesit e Kushtetutës), Universiteti Fama, Prishtinë, 2007,
p.239
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Mali i Zi, Serbia dhe Sllovenia. Kosovës sikurse Vojvodinës, i’u dha një status autonomie brenda
Serbisë.2
Mirëpo, para miratimit të Kushtetuta e RSFJ-ës të vitit 1946, Kuvendi Popullor i Serbisë më 3
shtator 1945 e krijoi krahinën autonome të Kosovës dhe Metohisë, si pjesë konstituive e Serbisë.
Kjo e fundit argumentonte se kështu, Kosova u konfirmua si pjesë integrale e territorit të vet para
se të ishte krijuar Fedrata. Kështu, meqë statusi nuk iu promovua në republikë , Kosova u
inkuadrua si ” krahinë autonome brenda Republikës së Serbisë, siq ishte paralajmëruar me aktin
e aneksimit dhe me legjislacionin e mëtejmë të Serbisë. Sipas Kushtetutës federative , të drejtat
dhe fushveprimi i autonomisë së krahinave dhe i rajoneve autonome përcaktoheshin me
Kushtetutën e Republikës.3
Por sipas Arsim Bajramit pas nxerrjes së Ligjit Kushtetues të RSFJ-ës në vitin 1953, Ligjit
Kushtetues të RP të Serbisë të të njejtit vit, dukshëm ndryshoi pozita kushtetuese e Kosovës. Për
dallim nga periudha e mëparshmë, kur pozita kushtetuese e Kosovës përcaktohej me Kushtetutën
federative, tani të drejtat dhe detyrat e Kosovës, ekskluzivisht përcaktoheshin me Ligjin
Kushtetues të RP të Serbisë. Pra ky kundërshton mendimin e Marc Ëeller, sipas të cilit me
Kushtetutën e RSFJ-ës të vitit 1946, të drejtat dhe fushveprimi i autonomisë së krahinave dhe i
rajoneve autonome përcaktoheshin me Kushtetutën e RP të Serbisë. Arsim Bajrami mendon se
me këto dy akte të vitit 1953 Kosova faktikisht humbi pozitën e subjektit federativ ( të përcaktuar
me Kushtetutën e RSFJ-ës të vitit 1946) dhe u shndërrua në kategori republikane.4
Në vitin 1963 u miratua Kushtetuta e Republikës Socialiste Federative e Jugosllavisë, e cila i
solli Kosovës titullin e ”Krahinës” autonome. Sipas Noel Malcom me anë të kësaj kushtetute
përcaktohej se republikat kishin të drejtë të formonin krahinat e tyre autonome me iniciativën e
tyre, ndërsa Krahina Autonome e Kosovës dhe ajo e Vojvodinës u themeluan me vendim të
Kuvendit të Serbisë. Kështu, statusi kushtetues i Kosovës ishte eliminuar tërësisht në nivelin
federativ, duke i dhënë atij kompetenca vetëm në kuadrin e Republikës së Serbisë.5 Pra kjo
kushtetutë mund të themi se përcakton vetëm kushtet brenda të cilave republikat mund të

2

Weller, Marc, Shtetësia e kontestuar, Administrimi ndërkombëtar I luftës së Kosovës për Pavarësi, Koha, 2009,
p.73
3
Weller, Marc, vep.cit, p.81
4
Bajrami, Arsim, vep.cit, p.240
5
Malcom, Noel, Kosova , një histori e shkurtër , Koha, Prishtinë dhe Shtëpia Botuese e Librit, Tiranë 2001, p.337
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themelojnë njësit autonome. Gjithashtu, kjo kushtetutë suprimon të drejtën e njësive autonome
që të dërgojnë ndaras delegacionet e tyre ne Dhomën e Popujve të Kuvendit Federativ.6
Po në vitin 1963 Kosova nxori statutin, i cili nuk solli ndonjë risi të veçantë sa i përket pozitës
kushtetuese të Kosovës, ngase të drejtat dhe detyrat e Kosovës për dallim nga Kushtetuta e
RSFJ-ës e vitit 1946, tani përcaktohen me Kushtetutën e RS të Serbisë të vitit 1963. Me
shëndrrimin e njësive autonome në ”kategori republikane” ato humbën atributin si element
konstituiv i federalizimit, të cilin atyre ua garantonte kushtetuta e RSFJ-ës së vitit 1946.7

3.3 Pozita kushtetuese e Kosovës sipas ndryshimeve kushtetuese të vitit
1968/72
Në qershor dhe korrik të vitit 1966 u mbajtë Plenumi IV i KQ të LKJ, i njohur si Plenumi i
Brioneve, ku Titoja që në fillim foli për shtremberimet e shumta në qeverisjen e vendit dhe për
fraksione grupesh ”të cilët krijonin pushtet mbi njerëzit, pushtet mbi Lidhjen e Komunistëve”.
Pra sipas Titos, nacionalizmi serb ishte më i organizuari dhe më agresivi nën udhëheqjen e të
cilit qëndronte Aleksandër Rankoviqi, i cili ishte nënkryetari i LKJ-ës dhe Kryeministër i
Federatës Jugosllave.8
Si rezultat i këtyre pakënaqësive nga ana e Titos, në këtë plenum partiak u shkarkua Rankoviqi, i
cili ndiqte një politik antishqiptare. Gjithashtu ai e kundërshtonte edhe orientimin e Titos që ishte
i prirur të hiqte dorë nga krijimi i një ”jugosllavizmi”duke inkurajuar elemente të zhvillimit më
të madh kombëtar.9
Shqiptarët e Kosovës që u përfshinë në kuadër të Federatës Jugosllave nuk gëzonin të drejtat e
tyre si komb në vete dhe nuk u bë pjesë e barabartë me popujt e tjerë. Kjo ndikoi që të ushtrohet
dhunë sistematike. Pas rënies së vijës unitariste të përfaqësuar nga Rankoviçi, më 1966 dhe
fitoren e vijës titiste për shqiptarët u krijua një gjendje më e lehtë10.
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Pas këtyre proceseve të reja politike, u vërejtën lëshime të rënda të politikës hegjemoniste serbe
në kurris të shqiptarëve që jetonin në Federatën Jugosllave. Prandaj, Historiografia shqiptare
thotë se shqiptarët e shfrytëzuan krizën që përjetonte udhëheqja jugosllave, andaj ata kërkuan të
drejtat e tyre për arsim, për kulturë, për flamurin kombëtar, madje kërkuan rishikimin dhe
ndryshimin e statusit politik të Kosovës. Mirëpo, refuzimi i këtyre kërkesave të arsueshme, ishte
një nga shkaqet kryesore që nxiti organizimin e Demostratave në vitin 1968, të cilat mbushën
rrugët e qyteteve të Kosovës, duke kërkuar avancimin e pozitës kushtetuese të Kosovës dhe
dhënien e statusit të Republikës për Kosovën .
Sa i përket kërkesave kryesore në Demostratat e vitit 1968 ka mendime të ndryshme. Kështu,
sipas Viktor Meier ndër kërkesat kryesore të shprehura zyrtarisht nuk figuronte Kosova
Republikë11. Po ashtu edhe Selatin Novosella thotë se zyrtarisht nuk është kërkuar Republika e
Kosovës, për dy arsye:
1. Për arsye se i’u është lënë masës që të thonin dhe të kërkonin vet, të cilën edhe e bënë
dhe
2. U kërkua Vetëvendosje qka nënkuptonte se me vetëvendosje realizohej edhe Republika,
ndërsa mund të kërkohej Republika e Kosovës, por të mos kishte vetëvendosje. Por i një
mendimi tjetër është historiani Noel Malcom, i cili thotë se shqiptarët në demostratat e
vitit 1968 kanë kërkuar Kosovën Republikë.
Pozita kushtetuese e Kosovës u përmirësua në formë të dukshme nga fundi i viteve ’60, sidomos
pas demostratave të vitit 1968. Emri iu ndryshua nga Kosova e Metohija në Kosovë, pa
mbrapashtesën serbe ”Metohia” që do të thotë ”pronë e kishës”. Përmes saj serbët donin të
tregonin lashtësin e tyre në Kosovë dhe të përfitonin nga ky emertim me qëllim politik, prandaj
shqiptarët duke editur qëllimet nacionaliste që kishte ky emërtim kërkuan të hiqej nga emri
zyrtar i Kosovës.12
Riorganizimi shtetror i RSFJ filloi nga viti 1967 në bazë të projektit ”Ndërrimet dhe shtesat
kushtetuese”. Në bazë të këtij projekti ndryshimi i Kushtetutës së RSFJ i vitit 1963 u zhvillua në
tri faza: 1. Më 18 prill 1967, ku u shpallën 6 amandamente; 2. Më 26 dhjetor të vitit 1968, ku u
ndërruan 12 amandamente dhe 3. Më 30 qershor të vitit 1971 ku u ndërruan 21 amandamentet e
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fundit. Ndryshimi i këtyre amandamenteve solli ndryshime të rëndësishme në Federatën
Jugosllave.13
Në vitin 1968 , gjithashtu u diskutua për ndryshimin e Kushtetutës së vitit 1963, ku u miratuan
disa amandamente të rëndësishme, ndër të cilat po theksojm amandamentin VII i cili thoshte se
krahinat autonome ( Kosova dhe Vojvodina), i përkisnin sa Serbisë, po aq edhe strukturës
federative. Po ashtu amandamenti i XVIII, ishte shumë i rëndësishëm ngase ai i përcaktonte
krahinat autonome si ”bashkësi politiko-shoqërore”, pra njësoj si edhe republikat. Gjithashtu, ky
amandament vinte në dukje se ato i kishin të gjitha obligimet e një republike, pos obligimeve që
kishin të bënin me Republikën e Serbisë. Kështu, nga kjo periudh Kosova u bë entitet legjitim i
nivelit federativ, duke pasur të gjitha obligimet, ose shumicën prej tyre, të njejta me Republikat e
Jugosllavisë.
Ndër kërkesat kryesore gjatë diskutimeve të vitit 1968, që kishin të bënin me ndryshimet dhe
plotësimet e Kushtetutës Federative të vitit 1963 ishin:
1. Që kushtetuta federative të garantonte të drejtën e vetvendosjes së shqiptarëve si për të gjitha
kombet e Jugosllavisë;
2. Që Kosova të ishte njësi federale, pra republikë;
3. Që si ligj themelor i krahinës të ishte kushtetuta;
4. Që përdorimi i simboleve kombëtare në Kosovë të ishte jo vetëm i lirë, por edhe zyrtar;
5. Që emri i krahinës emri i krahinës të ndryshonte nga Kosovë-Metohi në Kosovë;
6. Që në Kshtetutën federative në gjuhën serbokroate populli shqiptar i Kosovës të mos quhej
nëmënyrë ofenduese ”shiptari” por ”albanaci” ose shqiptar etj
Këto pra ishin edhe kërkesat e Komisionit krahinor për Statut, të paraqitura para Kuvendit
krahinor, më 25 shtator 1968. Mirëpo, edhe pse shqiptarët kishin drejtë të kërkonin këto të drejta,
megjithate udhëheqja politike dhe shtetërore e RP të Serbisë, ishte kundër konceptimit të ri
lidhur me pozitën kushtetuese të krahinave autonome, por në vitin gjatë vitit 1969 u bënë disa
ndryshime në favor të shqiptarëve.
Gjatë këtij viti u ndërmorën një varg masash që shkonin në favor të popullit shqiptar të Kosovës.
Masat e ndërmarra nga ana e politikës jugosllave ishin:
1. Lejimi i përdorimit të flamurit kombëtar që nga viti 1968;
2. Marrëveshja ndërmjet Beogradit dhe Tiranës, që kishte të bënte më transportin mes dy
Lalaj, Ana, Kosova; rruga e gjatë drejt vetvendosjes , 1948,1981, Shtëpia Botuese “Mësonjëtorja e parë”, Tiranë,
2000, p.153
13
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vendeve;
3. Nga fundi i vitit 1969 lejimi i themelimit të Universitetit të Prishtinës, i cili do të ishte i
pamvarur, por do të mësohej krahas gjuhës shqipe edhe në gjuhën serbokroate.14

Më 24 shkurt të vitit 1969, Kuvendi i Kosovës, pas një diskutimi publik 2 mujor, miratoi ”Ligjin
Kushtetues të KSA të Kosovës”, i cili sillte një rinovim të konsiderueshëm të statutit krahinor të
vitit 1963.15
Ky ligj paraqiste aktin themelor politik-juridik të KSA të Kosovës, i cili për nga forma,
përmbajtja teknika e nxerrjes dhe qëllimi i tij, ishte i ngjashëm me kushtetutën.16
Më 30 qershor të vitit 1971 në Kuvendin Federativ u miratuan projektamandamentet e mbetura
(20-42) të Kushtetutës së RSFJ-ës. Për miratimin e tyre diskutimet publike zgjatën nga 29 marsi
deri më 15 maj të vitit 1971, ku shqiptarët shprehën hapur përkrahjen e tyre ndaj amandamenteve
të reja, ngase këto e përcaktonin krahinën si element kushtetues të Federatës. Ndër kërkesat e
shqiptarëve në diskutimet e mbajtura për ndryshimet kushtetuese ishin:
1. Që të përcaktohej qartë funksioni legjislative i krahinave autonome,
2. Që KSA e Kosovës në fushën e legjislacionit të plotë federativ të rregullonte disa çështje dhe
marrëdhënie njësoj sikur republikat dhe
3. Që Kosova të kishte kushtetutën dhe gjykatën e vet kushtetuese.

Amandamentet për Ligjin Kushtetues të KSA të Kosovës u dhanë për diskutim publik në muajt
nëntor dhe dhjetor të vitit 1971, ndërsa u miratuan nga Kuvendi krahinor më 17 shkurt të vitit
1972.
Me ndryshimet e reja kushtetuese të vitit 1971 bëhen ndryshime në karakterin institucional të
Federatës, ndryshime që mundësonin rregullimin më të mirë të marrëdhënieve midis republikave
dhe krahinave në bashkësinë federative. Si rezultat i tyre u përforcua pozita e republikave dhe e
krahinave autonome. Po ashtu, sipas këtyre ndryshimeve nuk ka asnjë fushë të së drejtës në të
cilën republikat dhe krahinat nuk mund të nxjerrnin ligjet e tyre në kuadër të të drejtave dhe
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detyrave të veta. Kështu edhe Kosova si krahin autonome, mund t’i nxirrte ligjet e saj në pajtim
me Kushtetutën e Jugosllavisë.17
Në amandamentet e reja të vitit 1971-’72, marrëdhëniet krahinë-federatë rregulloheshin
drejtëpërdrejtë me kushtetutën federative jugosllave. Mirëpo, duke qenë se KSA e Kosovës ishte
edhe në kuadër të RS të Serbisë kjo u shfrytëzua nga politikanët dhe juristët serbë për të ruajtur
sa qe e mundur pushtetin e Serbisë në Kosovë.

Në kuadër të këtyre ndryshimeve kushtetuese, KSA e Kosovës mori edhe disa funksione që si
kishte më parë, meqë ishin funksione ekskluzive për federatën. Pikërishtë në këto funksione u
shfaq hapur tendenca e RS të Serbisë për t’i përfshirë në kompetencën e saj.18
Ndër ndryshimet që sollën amandamentet kushtetuese të vitit 1971, mund të përmendim edhe ato
në strukturën institucionale të federatës. Po cekim këtu vendosjen e Presidencës ose të Kryesisë
së RSFJ-ës, që përbëhej nga kryetari i kuvendit të qdo republike dhe krahine në bazë të posteve
të tyre si dhe nga dy përfaqësues prej secilës republikë, dhe një prej krahinave autonome.19
Pra, amandamentet e reja kushtetuese sollën ndryshime të shumta, si në sferën gjyqësore, pastaj
në lëmin e ekonomisë, ku në vitin 1972 u formua Gjykata e Lartë Ekonomike. Po ashtu
autonomia e Kosovës u ngrit në një shkallë më të lartë edhe në fushën e politikës së jashtme. Pra
me anën e këtyre amandamenteve, Kosova morri përgjegjësi për zhvillimin ekonomik, shoqëror
e politik, mirëpo ende në kompetencën e federatës mbetën mbrojtja e vendit, sigurimi shtetëror,
marrëdhëniet me botën e jashtme etj.20 .
Në vitin 1972 me Ligjin Kushtetues të KSA të Kosovës janë bërë shumë ndryshime ndër të cilat
janë zgjeruar funksionet në fushën e legjislacionit, është përcaktuar vendi, pozita dhe roli i
Bankës Popullore të Kosovës, në sistemin e përbashkët monetar të Jugosllavisë, është
institucionalizuar Kryesia e Kuvendit të KSA të Kosovës, pastaj është krijuar Gjykata
Kushtetuese e Kosovës, është përcaktuar pozita e krahinës, në fushën e marrëdhënieve
ndërkombëtare etj.21
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3.4

Kushtetuta e KSA e Kosovës (1974)

Në prill të vitit 1973 u hartua projekti i Kushtetutës së re të RSFJ-ës, projektkushtetutat
republikane dhe ato krahinore. Diskutimet publike rreth tyre zgjatën më shumë se gjysmë viti,
pra deri më 21 shkurt të vitit 1974 kur Kuvendi Federativ miratoi Kushtetutën e re të RSFJ-ës,
ndërsa Kushtetuta e KSA e Kosovës, u miratua më 28 shkurt të vitit 1974.22
Me nxerrjen e Kushtetutës së RSFJ-ës, vazhdoi procei i avancimit të pozitës së kushtetutës së
Kosovës në kuadrin e federalizimit jugosllav. Kosova me dispozitat e kësaj Kushtetute u
përcaktua si njësi autonome politike territoriale dhe si element konstituiv i federalizimit. Pozita e
kushtetuese e Kosovës sipas Kushtëtutës së RSFJ-ës të vitit 1974, në shumë sfera ishte e
ngjashme me pozitën e republikave, madje sipas kësaj kushtetute, Kosova ishte njësi e
mëvetësishme federale dhe element konstituiv, që do të thotë, se asaj i jepej e drejta e
vetëpërcaktimit të ri statusor, pas shpërbërjes së RSFJ-ës.23
Sipas Kushtetutës së RSFJ-ës së vitit 1974 Kosova kishte Kushtetutën, Parlamentin ligjvënës,
Presidencën si bartëse të sovranitetit, Qeverinë, të gjitha nivelet e gjyqeve, duke përfshir edhe
Gjyqin Suprem dhe Gjyqin Kushtetues, pastaj kishte pavarësinë financiare etj. 24 Po ashtu sipas
kësaj Kushtetute, Kosova ka pasur kufijt e vet territorial, që kanë pasur cilësin e kufijëve
shtetëror. Për ndryshimin e tyre ka mundur të vendos vetëm populli dhe organet legjitime të
Kosovës.25
Lidhjet midis RS të Serbisë dhe KSA të Kosovës edhe me këtë kushtetut mbetën hierarkike.26
Pra mund të themi se Kushtetuta e vitit 1974, vazhdonte të pohonte se Kosova ende mbetej pjesë
e Serbisë, anipse ishte organizëm me të drejta të plota federative.
Kështu, edhe pse gjashtë grupet e tjera etnike në ish Jugosllavi konsideroheshin kombe, dhe që
kishin të drejtën e krijimit të republikave të tyre, shqiptarët konsideroheshin vetëm si kombësi,
(edhe pse për nga numri ishin populli i tretë në Jugosllavi), duke iu mohuar kështu e drejta e
krijimit të republikës së tyre. Kjo e drejtë iu mohua për disa arsye ndër të cilat ishin: 1. Frika nga
shqiptarët të cilët tashmë e kishin republikën e tyre në Shqipëri, 2. Frika se po tu jepej shqiptarëve
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e drejta e shkëputjes , ata do ta shfrytëzonin këtë të drejtë , për ta braktisur federatën jugosllave për
tu bashkuar me Shqipërinë,27 3. Po ashtu një arsye tjetër ishte frika nga statusi i republikës që do të
shkaktonte pakënaqësi të mëdha politike në vetë Serbinë, si dhe ndër serbët që jetonin në Kosovë.

Por pamarr parasysh të metat dhe mangësit e Kushtetutës së RSF-ës së Jugosllavisë të vitit 1974,
për shqiptarët e Kosovës ajo paraqet një moment shumë të rëndësishëm, ngase ajo i krijonte KSA
të Kosovës hapsira të reja për një evoluim të mëtejshëm të statusit të saj.28
Me kushtetutën e vitit 1974, Kosova del nga kthetrat e Serbisë, si pjesë integrale e Jugosllavisë.
Kushtetuta në fjalë ishte mjaftë e avansuar për dallim nga kushtetutat e tjera të mëparshme
(1946, 1963).
Me kushtetutën e vitit 1974, Kosova del nga kthetrat e Serbisë, si pjesë integrale e Jugosllavisë.
Mirëpo pas vdekjes së Titos 1980 gjërat morën tatëpjetën, sepse filloi destabilizimi dhe
dezintegrimi i Jugosllavisë nga nacionalizmat (sidomos ai serb), i cili e tregoi fëtyrën e tij të
vërtetë në Memorandumin e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Serbisë, në të cilin ndër të
tjera thuhej: 1.”sigurimin e hegjemonisë serbe mbiJugosllavinë e ricentralizuar” dhe nëse nuk
do të mund të realizohej ky qëllim madhor për ta atëherë; 2.”krijimin e një Serbie të Madhe në
rast se Jugosllavia nuk do të mund të sillej nën hegjemoninë serbe29”. Eksponenti realizues i
kësaj politike u bë Slobodan Millosheviq, i cili është përgjegjësi kryesor në procesin e
shpërbërjes së ish-Jugosllavisë dhe luftërave shkatërruese të më vonshme në Ballkan. Kushtetuta
në fjalë ishte mjaftë e avansuar për dallim nga kushtetutat e tjera të mëparshme (1946, 1963), por
ishte larg pretendimit për të qenë kushtetutë e dimensioneve të mirëfillta demokratike.

3.5

Rrëzimi i pozitës kushtetuese (1989)

Kështu, Me 2 korrik 1990, 115 delegatë shqiptar të Kuvendit të Krahinës Socialiste Autonome të
Kosovës shpallën Deklaratën Kushtetuese, si dokumentin themelor mbi pavarësinë dhe barazinë
e Kosovës me njësitë e tjera Federatën Jugosllave.
Tri ditë pas shpalljes së Deklaratës Kushtetuese, Kuvendi i Serbisë suprimoi Kuvendin e
Kosovës, qeverinë, organet administrative e gjyqësore, pushtoi Radiotelevizionin në gjuhën
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shqipe, ndaloi gazetën “Rilindja” të vetmen në gjuhën shqipe, uzurpoi tërë ekonominë e
Kosovës, goditi rëndë sistemin arsimor, shkencor, kulturor, shëndetësor, bankar etj.
Delegatët e Kuvendit të Kosovës, të nisur nga e drejta e vetëvendosjes dhe të mbështetur në
vullnetin sovran të popullit shqiptar miratuan dhe shpallën me 7 shtator 1990 në Kaçanik
Kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Mbështetur në dispozitat e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, më 26-30 shtator 1991 u
organizua Referendumi për Kosovën si shtet i pavarur dhe sovran, duke e votuar pro 99,87
përqind.
Por megjithëatë Kosova, nuk po e fitonte atë që po e kërkonte me rrugë paqësore, prandaj edhe
mendimi ndryshe u rritë qdo ditë e më tepër.
Në anën tjetër forcat policore e ushtarake serbe nuk po e ndalnin dhunën, burgosjen e vrasjet
ndaj shqiptarëve, masa të cilat shqiptarët i bënë edhe më të organizuar e bashkuar.
Shkatërrimi i partisë komunsite në Kosovë pas marrjes së Autonomisë dhe formimi i partive dhe
organizatave të ndryshme politike reflektuan në avancimin politik drejtë zgjidhjes së qështjes
shqiptare në Kosovë.

3.6

Kushtetuta e Kaçanikut 7 shtator 1990

Aktet burimore, kushtetuese dhe politike me te cilat u lind Republika e Kosovës ishin, Deklarata
kushtetuese 2korrik 1990, Kushtetuta e Republikes se Kosoves 7 shtator 1990(kushtetuta e
Kaqanikut) Referendumi per Kosoven shtet te pavarur dhe Sovran 26-30 shtator 1991, Rezoluta
e Kuvendit te Kosoves 19tetor 1991, Amandamentet kushtetuesse ne Kushtetuten e Republikes
se Kosoves 19 tetor 1991, Zgjedhjet e lira dhe shumepartiake per Kuvendin dhe Kryetarin e
Republikes se Kosoves 24 maj 1992.
Deklarata Kushtetuese paraqet akt politik dhe juridik me te cilin behet avancimi i pozites
kushtetuese te Kosoves:nga njesia autonome ne nje te pavarur dhe te barabarte me njesite e tjera
federale te ish-Jugosllavise. Me qellimin e materializmit kushtetues te deklarates kushtetuese te 2
korrikut 1990 Kuvendi i Kosoves, me 7 shtator 1990, ne Kaqanik aprovoi dhe shpalli
Kushtetuten e Republikes se Kosoves. Amandamentet kushtetuese ne kushtetuten e Republikes
se Kosoves. Kuvendi I Kosoves me 19 tetor 1991 miratoi amandamentet kushtetuese I-II-VI, me
te cilat beri ndryshimeet e dispozitave adekuate te Kushtetutes se Republikes se Kosoves.
18

Aprovimi i Kushtetutës së Kaçanikut, vendosi themelet e shtetit të pavarur të Kosovës dhe
dëshmoi vendosmërinë e pathyeshme të qytetarëve të Kosovës për të realizuar aspiratat e tyre
shtetformuese.

3.7Vendosja e Kosovës nën administrimin ndërkombëtar
3.7.1 Marrëveshja e Kumanovës
Nënshkrimi i Marrëveshjes Teknik-Ushtarake midis ushtrisë jogosllave dhe NATO-ës, të cilën e
përfaqësonte gjenerali Mike Jackson shënoi fundin e bombardimeve ajrore të NATO-ës pranimin
e kushteve që ajo i parashtroi Serbisë për njohje të kapitullimit dhe për tërheqjen e forcave të saja
nga territori i Kosovës. Ky ishte një dokomunt ligjor, i cili i’a mundësonte koalicionit më të
fuqishëm ushtarak të dislokohej në Kosovë pa pengesa, ngase Serbia ishte pajtuar t’i tërhiqte
forcat e saja nga Kosova brenda njëmbëdhjetë ditëve.30
Me këtë marrëveshje palët u dakorduan për obligimet, përkatësisht përgjegjësit e tyre, të cilat
ishin nënshkruesit e saj. Ndër objektivat kryesore të këtyre ishin : Ndërprerja e qëndrueshme e
armiqësive, me asnjë rast,asnjë forcë e RFJ-së dhe e Republikës së Serbisë nuk do të hynte,
kthehej ose mbetej brenda territorit të Kosovës ose Zonën së Sigurisë Tokësore (ZST) ose të
Zonës së Sigurisë Ajrore (ZSA).31
Nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje mundësoi fillimin e aksionit të vendosjës së Forcës
Ndërkombëtare të Sigurisë në Kosovë (KFOR) dhe largimin e forcave serbe nga Kosova. Ky fakt
krijoi kushtet për kthimin e refugjatëve shqiptar në Kosovë.

3.7.2 Miratimi i Rezolutes 1244
Pas hyrjes së forcave të NATO-ës në Kosovë, Këshilli i Sigurimit më 10 qershor , 1999 miratoi
Rezolutën 1244, me të cilën edhe formalisht vendosi Kosovën nën administrimin e Kombeve të
Bashkuara, duke hapur kështu mundësin për vendosjen e prezencës ndërkombëtare civile dhe
ushtarake në territorin e Kosovës.32
Kjo rezolut u miratua me 14 vota për dhe asnjë kundër, ndërsa Kina apstenoi. i gjithë teksti i
rezolutës u’i nënshtrua Kapitulit VII të Kartës së OKB-ës.
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Paragrafi 10 i preambules e rivërtetoi përkushtimin e të gjitha shteteve që të respektonin
sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës Federale të Jugosllavisë dhe të shteteve të
tjera në rajon. Këshilli i sigurimit autorizoi zbarkimin e prezencave ndërkombëtare civile dhe
ushtarake nën patronazhin e OKB-ës. Prezenca ndërkombëtare do të kontrollohej nga një
përfaqësues i posaçëm (special) i sekretarit të përgjithshëm të OKB-ës.33
Rezoluta 1244 parashihte që :
1. Në Kosovë të vendoset një prani ndërkombëtare civile dhe e sigurisë ;2. Të themelonte një
administratë të përkohshme për Kosovën ; 3. Të kërkonte nga prania ndërkombëtare civile që t’i
krijonte kushtet për procesin politik të përpiluar për përcaktimin e statusit të ardhshëm të
Kosovës 4. Të bënte thirrje për kthimin e sigurtë dhe të lirë të të gjithë refugjatëve dhe të
personave të zhvendosur ; 5. Të demilitarizohet UÇK-ja. Etj.34
Administrimi Ndërkombëtar në Kosovë, i përcaktuar me Rezolutën 1244, është i karakterit të
përkohshëm dhe synon krijimin e kushteve të përshtatshmë demokratike për zgjidhjen e statusit
final të Kosovës. Ky model është specifik për faktin, se ai krahas vendosjes së administratës
civile dhe ushtarake ndërkombëtare , kombinohet edhe me një qeversisje vendore dhe me një
proces demokratik dhe institucional, i cili krahas eliminimit të shkaqeve të krizës dhe armiqësive
ndëretnike, synon të merret me mënjanimin e shkaqeve që kanë prodhuar konfliktin, pra të zgjidh
burimin e krizës dhe të mundësoj një zgjidhje politike dhe statusore afatgjate të krizës.35
Mirëpo sipas Enver Hoxhaj këtë synim nuk e arritën dotë ngase, Ndërhyrja e NATO-ës
përfundoi luftën, por mbeti i pa zgjidhur konflikti etnik midis serbëve dhe shqiptarëve të
Kosovës, ngase bashkësia ndërkombëtare nuk ishte e përgaditur të zgjidhte çështjen e statusit në
fund të luftës. UNMIK-u dhe KFOR-i ndalen konfliktin e dhunshëm ndërmjet Serbisë dhe
Kosovës, por dështuan në krijimin e kushteve për rregullimin afatëgjatë të konfliktit në
Kosovë.36
Administrate e përkohshme e OKB-ës në Kosovë u themelua shpejt në bazë të mandatit që
kishte. Me rregulloren e vet nr.1999/1 të datës 25 korrik 1999, 37 Megjithëse, Rezoluta promovon
konceptin e vetëqeverisjes për Kosovën, kompetencat substanciale të karakterit shtetëror jan
33
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rezervuar dhe do të ushtrohen nga Misioni i Përkohshëm i Kombeve të Bashkuara në
Kosovë(UNMIK-u), i cili paraqet autoritet përfundimtar, në funksionimin e pushtetit në Kosovë,
duke përfshir kështu pushtetin legjislativ, ekzekutiv dhe atë gjyqësor.
Prezenca e Bashkësisë Ndërkombëtare ka qenë jetike për rivendosjen e paqes dhe lirisë në
Kosovë. Pa veprimin e shumanshëm si ushtarak, civil, diplomatik, policor etj, të institucioneve
ndërkombëtare mund të merret me mend se cili do të ishte rezultati përfundimtar i zhvillimeve
konfliktuoze në Kosovë. Pra, lirishtë mund të themi se roli i Bashkësisë Ndërkombëtare në
rindërtimin e vendit, demokratizimin e shoqërisë dhe ruajtjën e paqës dhe sigurisë në Kosovë
është shumë i madh.38 Kështu u vun parakushtet për formimin e Kosovës shtet i pavarur dhe
Sovran.

3.7.3 Korniza Kushtetuese e UNMIK-ut
Edhe pse shprehja Kornizë Kushtetuese është pak e njohur në teorinë dhe praktikën kushtetuese,
në esencë kjo fjalë nënkupton limitet ose kufinjtë Brenda të cilit rregullohet një materie e
caktuar. Nisur nga kjo, emertimi kornizë kushtetuese do të përfshinte parimet e përgjithshme të
rregullimit të një materie kushtetuese, megjithate ky akt është i natyrës konstitucionale dhe synon
të përcaktoj bazat e rendit kushtetues të Kosovës në periudhën e administrimit ndërkombëtar.
Miratimi i Kornizës Kushtetuese ka filluar procesin e ndërtimit të institucioneve legjislative,
ekzekutive dhe gjyqësore në Kosovë. Po ashtu me këtë akt fillon themelimi i vetqeverisjes së
përkohshme për Kosovën dhe bartja progresive e përgjegjësive nga autoritetet ndërkombëtare, në
institucionet vendore demokratike, të cilat u themeluan në zgjedhjet e lira.
Baza juridike për nxjerrjen e kësaj Kornize Kushtetuese, është përcaktuar në Rezolutën 1244, që
parasheh ushtrimin e një qeverisje të mirëfillt (substanciale) për Kosovën gjatë periudhës
kalimtare. Mund të themi se edhe ky akt, sikur edhe Rezoluta 1244, ka karakter të përkohshëm
dhe do të vlejë, deri në nxjerrjen e një rezolute të re nga KS të OKB-ës, ose gjerë në gjetjen e një
zgjidhje finale të statusit të Kosovës.39
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Vlenë të përmendët një fakt që Korniza Kushtetuese duke përcaktuar parimet politike dhe
juridike të statusit të Kosovës, i referohet Marrëveshjës së Rambujes, që paraqet një absurd
juridik, kur dihet se ajo nuk është nënshkruar nga palët negociuese dhe si e till nuk mund të
prodhojë pasoja juridike.
Korniza Kushtetuese për Vetqeverisjen e Përkohshme ka tri qëllime kryesore:
1. Të krijojë bazën juridike për mbajtjën e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare dhe për
krijimin e institucioneve legjislative , ekzekutive dhe gjyqësore në nivel të Kosovës.
2. Vendosjen e Vetqeverisjes së Përkohshme për Kosovën Brenda kornizës së përcaktuar
me Rezolutën 1244 për periudhën kalimtare dhe
3. Përgaditjen e Kosovës për zgjidhjen finale politike, proces ky që është për një fazë të
mëvonshme, pas përfundimit të administrimit ndërkombëtar, të përcaktuar me Rezolutën
1244.

Miratimi i Kornizës Kushtetuese, ka ngjallur mjaft debat , për faktin se ka qenë mjaft i ndërlikuar
dhe është karakterizuar me mospajtueshmërinë rreth disa zgjidhjeve kushtetuese. Teksti i
kornizës është hartuar nga grupi i përbashkët që përbëhej nga 15 ekspertë ndërkombëtar dhe
vendor. Hartimi i kornizës nuk ka qenë vetëm një proces i thjesht i shkruarjes së një kushtetute,
por ka pasur edhe mjaft elemente të negociatave politike rreth gjerësisë së qeverisjes, që duhej ta
kishte Kosova në fazën kalimtare, pastaj strukturës institucionale të saj, kompetencave të
organeve, etj.
Në këtë proces, ka qenë i përfshirë drejtëpërdrejt edhe Këshilli i Përkohshëm Administrativ
(KPA), i cili me shumicë votash ka bërë miratimin politik të Kornizës Kushtetuese, të cilën e ka
nënshkruar dhe shpallur PSSP.
Ekspertët nga Kosova që morën pjesë në Grupin e Përbashkët kanë insistuar në disa kërkesa tri
nga të cilat do t’i cekim këtu:
1.

Kërkesa që Kosova edhe gjatë administrimit ndërkombëtar të ketë një Kushtetutë të
Përkohshme;

2.

Kërkesa për garancionin kushtetues lidhur me referendumin, përkatësishtë shprehjen e
lirë të vullnetit të popullit të Kosovës për statusin përfundimtar të Kosovës;

3.

Struktura e plotë institucionale për Kosovën.
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Sa i përket Kornizës Kushtetuese mund të themi se ajo edhe pse paraqet një akt të përkohshëm
juridik nuk është kufizuar në pikpamje kohore. Kërkesa për të caktuar kohëzgjatjen e periudhës
kalimtare, pra edhe të administrimit ndërkombëtar, nuk është pranuar nga autoritetet
ndërkombëtare.40

3.8

Prejudikimi i Kushtetutës nga pakoja e Marti Ahtisarit

Sipas Ahtissarit dhe ekipit të tij synimi i propozimit të gjithanshëm për marrëveshjen mbi
statusin e Kosovës është të përcaktojë kërkesat e nevojshme për një Kosovë të ardhshme që është
e mundëshme, e mbështetëshme dhe e stabilizuar. Ai përfshin masa të hollësishme për të
siguruar inkurajimin dhe mbrojtjen e të drejtave të bashkësive the anëtarëve të tyre,
decentralizimin efektiv të qeverisë dhe ruajtjen e mbrojtjen e trashëgimisë kulturore e fetare. Për
më tepër, Marrëveshja përshkruan masa kushtetuese, ekonomike dhe sigurie, të cilat së bashku
synojnë të kontribuojnë në zhvillimin a një Kosove shumë-etnike, demokratike dhe të lulëzuar.
Një element i rëndësishëm i Marrëveshjes është manadati që i jepet një prezence ndërkombëtare
civile dhe ushtarake në Kosovë për të mbikqyrur zbatimin e Marrëveshjes dhe për të ndihmuar
autoritetet kompetente Kosovare në sigurimin e paqes dhe stabilitetit në gjithë Kosovën.
Dispozitat e Marrëveshjes do të kenë përparësi mbi të gjitha dispozitat e tjera ligjore në Kosovë.

3.8.1 Elementët kryesore të marrëveshjes:
a) Kosova do të jetë një shoqëri shumë-etnike, që e qeveris veten në mënyrë demokratike
dhe me respekt të plotë për rendin ligjor, nivelin më të lartë të të drejtave të njeriut dhe
lirive themelore të pranuara nga bota ndërkombëtare, dhe që nxit ekzistencën paqësore
dhe të lulëzuar të gjithë banorëve të saj.
b) Kosova do të ketë të drejtë të diskutojë dhe të miratojë marëveshje ndërkombëtare, duke
përfshirë të drejtën për të kërkuar anëtarësi në organizata ndërkombëtare.
c) Mbrojtja dhe përkrahja e të drejtave të anëtarëve të baskësive është një element qëndror i
Marrëveshjes. Marrëveshja përcakton aspektet kyçe që do të mbrohen, duke përfshirë
kulturën, gjuhën, edukimin dhe simbolet. Ajo gjithashtu përshkruan mekanizma specifike
të përfaqësimit të anëtarëve të bashkësive jo-Shqiptare të Kosovës në institucionet
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publike kryesore për të ruajtur dhe përkrahur pjesëmarrjen e tyre efektive dhe aktive në
jetën publike. Për të mbrojtur të drejtat e bashkësive Kosovare jo-Shqiptare në procesin
legjislativ, Marrëveshja gjithashtu lejon që disa ligje të caktuara mund të hyjnë në fuqi
vetëm nëse një shumicë e anëtarëve Kosovarë jo-Shqiptare të Asamblesë Kosovare janë
dakord me miratimin e tyre.
d) Elementet e Marrëveshjes për mbrojtjen dhe nxitjen e trashëgimisë fetare e kulturore do
të sigurojnë ekzistenceën a papenguar e të patrazuar të Kishës Ortodokse Serbe (KOS) në
Kosovë. Më shumë se dyzet vende kyçe fetare e kulturore do të rrethohen nga Zona
Mbrojtëse për të parandaluar zhvillime apo ndërtime të dëmshme tregtare dhe industriale,
dhe për të ruajtur dinjitetin kulturor të këtyre vendeve. Marrëveshja gjithashtu garanton
sigurinë fizike të përforcuar për vende të zgjedhura dhe te rezikuara nga qfardo
incidenti/sulmi ne pronen e KOS-it ne Kosove. KOS the organizata e saj e brendshme do
të njihen haptazi nga autoritetet Kosovare dhe do t’i njihet e drejta a paprekshmërisë së
pronës, liria nga taksimi dhe prvilegje doganore, sikurse te cdo organizates fetare ne bote.
e) Të gjithë refugjatët dhe personat e shpërngulur brenda Kosovës do të kenë të drejtë të
kthehen dhe të marrin sërish pasuritë dhe pronat e tyre personale. Marraveshja gjithashtu
u bën thirrje Kosovës dhe Serbisë të bashkëpunojnë plotësisht me Komisionin
Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq për të zgjidhur fatin e personave të zhdukur.
f) Nje Forcë Kosovare Sigurimi (FKS) e re dhe shume-etnike to të krijohet brenda një viti.
Do të ketë një maksimum prej 2,500 anëtarësh aktivë dhe 800 rezervistë. Marrëveshja
kërkon që Korpusi i Mbrojtjes së Kosovës (KMK) që ekziston sot do të shpërndahet
brenda një viti.
g) Duke pranuar faktin që përmbushja e përgjegjësive të Kosovës sipas Marrëveshjes
kërkon një diapazon të gjërë aktivitetesh komplekse dhe të vështira, Marrëveshja
përcakton një prani ndërkombëtare në të ardhmen për të mbikqyrur dhe përkrahur
përpjekjet e duhura të autoriteteve Kosovare. Kjo prani përfshin tre komponentë
kryesorë:
h) Një Përfaqësues Ndërkombëtar Civil (PNC), gjithashtu i njohur si Përfaqësuesi i Posaçëm
i BE, do të emërohet nga një Grup Drejtues Ndërkombëtar (GDN), i cili përfshin aktorët
kryesore ndërkombëtare. PCN do të ketë autoritetin më të lartë mbikqyrës mbi zbatimin e
Marrëveshjes. Per dallim nga PSSP-ja, ky perfaqesues do te kete autoritetin me i
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zavendesu te gjithe ata perfaqesues institucional te cilit, sipas komunitetit nderkombetar,
vepron kunder pakos se Ahtisarit dhe implementimit te legjislacionit qe del nga ky.
i) Sapo Marrëveshja të hyjë në fuqi, do të ketë një periudhë tranzicioni prej 120 ditësh,
gjatë së cilës mandati eksistues i UNMIK-ut do të mbesë i pandryshuar. Megjithate, për
të siguruar mbikqyrjen e menjëhershme të zbatimit të Marrëveshjes nga Kosova, PNC do
të ketë autoritet për të monitoruar këtë zbatim dhe për të bërë rekomandime tek UNMIK
për veprime që duhen marrë për të siguruar respektimin e Marrëveshjes.
j) Gjatë periudhës së tranzicionit, Asambleja Kosovare, në konsultime me PNC, do të ketë
përgjegjësinë të aprovojë një Kushtetutë dhe legjislacionin e nevojshëm për zbatimin e
Marrëveshjes. Kushtetuta dhe legjislacioni i ri do të hyjnë në fuqi menjëherë pas
përfundimit të periudhës së tranzicionit.
k) Brenda nëntë muajve nga hyrja në fuqi e Marrëveshjes, zgjedhje të përgjitshme dhe
lokale duhet të mbahen
____________________________________________
Secretary-General Appoints Former President Martti Ahtisaari Of Finland As Special Envoy For Future Status Process
For Kosovo

3.9 Komisioni Kushtetutëdhënës- hartimi i kushtetutës
Presidenti i Kosovës në pajtim me propozimin gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, të
Emisarit Special të Kombeve të Bashkuara, Ahtisaarit, mandatoi Komisionin Kushtetues për
hartimin e Kushtetutës së re të Kosovës. Komisioni përbëhej nga përfaqësues të partive politike,
si dhe ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë, të cilët të ndarë në 10 grupe punuese hartuan
projekt-kushtetutën e vendit.
Edhe pse i nisur si proces në vitin 2007, projekt-kushtetuta u finalizua nga komisioni kushtetues
në më pak se dy muaj, pas marrjes së mandatit nga Presidenti. Në kuadër të kësaj periudhe
kohore përfshihet procesi i hartimit të projekt-kushtetutës si dhe të ashtuquajturat “konsultime
publike” të komisionit kushtetues me botën akademike, ekspertët e pavarur, shoqërinë civile dhe
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qytetarët. Edhe pse projekt-kushtetuta ishte në diskutim publik për vetëm tri javë, komisioni
kushtetues pretendon se gjatë takimeve me qytetarë, tryezave, debateve televizive, dhe
komunikimit me postë elektronike, ka pranuar me mijëra komente, sugjerime dhe rekomandime
nga te cilat 35% janë përfshirë plotësisht ose pjesërisht në tekstin e kushtetutës. Por, realiteti
ishte krejt ndryshe. Procesi i përgatitjes së projekt-kushtetutës në kuadër të komisionit
kushtetutës ishte i mbyllur, i drejtuar nga një grup i kufizuar ekspertësh rreth grupit negociator
dhe i mbikëqyrur nga përfaqësues të instancave ndërkombëtare. Përmbajtja e projekt-kushtetutës
në masë të madhe u ndikua nga propozimi gjithëpërfshirës i emisarit të Kombeve të Bashkuara
për zgjidhjen e statusit të Kosovës, andaj pjesë të tëra të saj të përgatitura në New York dhe
Bruksel as që ishin objekt diskutimi në komisionin kushtetues. Gjithashtu, në bazë të
kompetencave të përcaktuara në Pakon e Ahtisarit, përfaqësuesi i ICO, Pieter Faith e bëri
certifikimin e projekt-kushtetutës para se ajo të dorëzohej për miratim në Kuvend.
Edhe pse qytetarët, shoqëria civile dhe ekspertët e pavarur vendorë e kishin të qartë që pjesë të
tëra të Kushtetutës ishin servuar të gatshme dhe si të tilla ishin të padiskutueshme, pjesë të tjera
të rëndësishme të projekt-kushtetutës mund të përmirësoheshin. Por mënyra e konsultimit me
qytetarët, shoqërinë civile dhe ekspertët e pavarur, krijoi përshtypjen se komisioni kushtetues
kishte për synim të përmbushte vetëm një aspekt formal të procesit të përgatitjes së Kushtetutës.
Të organizuara në hapësira të papërshtatshme, pa sensibilizim dhe njoftim adekuat të qytetarëve,
me kufizime të shumta në aspektin kohor, konsultimet publike nuk krijonin një ambient të
përshtatshëm ku qytetarët do të mund të shpalosnin shqetësimet e tyre dhe të ofronin sugjerime
që do të ndikonin në përmirësimin dhe avancimin e projekt-kushtetutës. Andaj, pretendimet e
komisionit kushtetues se me mijëra rekomandime dhe sugjerime të qytetarëve, shoqërisë civile
dhe ekspertëve janë shqyrtuar dhe përfshirë në tekstin e projekt-kushtetutës, nuk duken shumë
bindëse, veçanërisht kur kemi parasysh kufizimet kohore që karakterizuan tërë procesin e
hartimit dhe miratimit të Kushtetutës.
Një fakt tjetër shqetësues në procesin e hartimit dhe miratimit të Kushtetutës, është fakti që
miratimit dhe nënshkrimit formal të projektkushtetutës nga komisioni kushtetutës, iu kushtua më
shumë rëndësi dhe solemnitet, se miratimit të Kushtetutës nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.
Madje, në ceremoninë e nënshkrimit të projekt-kushtetutës dhe dorëzimit tek Presidenti,
tekstualisht u theksua se puna mbaroi dhe pritet vetëm miratimi formal nga Kuvendi.
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Që qytetarët, shoqëria civile, ekspertët e pavarur dhe njohës të çështjeve kushtetuese nuk arritën
të adresojnë në masën e duhur vërejtjet dhe sugjerimet ishte më se e qartë. Por befasues ishte
fakti që në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të Republikës së Kosovës për miratimin e
projekt-kushtetutës nga kjo e drejtë u privuan edhe deputetët, si zyrtarët e vetëm publik që
zgjedhen direkt nga qytetarët. Deputetët e Kuvendit jo vetëm që u privuan nga e drejta për të
marrë fjalën dhe për të diskutuar për projekt-kushtetutën, por atyre iu pamundësua të vënë në
funksion mekanizmin kryesor në punën e tyre, votën. Siç edhe ishte planifikuar dhe potencuar dy
ditë më herët, Kushtetuta e Kosovës u miratua nga Kuvendi më 9 Prill 2008, vetëm formalisht
dhe atë me aklamacion. Kushtetuta e Republikes se Kosoves njihet edhe si kushtetute e servirur
nga nderkombetaret dhe pjesa me e madhe e e permbajtjes se Kushtetutes rrjedh nga pakoja e
Ahtisarit.
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_____________________________
http://www.institutigap.org/documents/83795_Kushtetuta.

4.0

Hipotezat

Të shkruash për Çështjen e Kosovës dhë sidomos për pozitën esaj në ish RSFJ-ës është shumë e
vështir ngase siq dihët shqiptarët ne mënyrë kushtetuese padrejtësisht u shkëputën nga shteti amë
dhe u bene pjesë e një shteti artificial të krijuar nga fuqitë e mëdha. Themi kështu ngase
shqiptarëve i’u mohuan të gjitha

të drejtat dhe kështu duke mos pasur mundësi që të

shkëputëshin nga Jugosllavia, ata u detyruan të kërkonin dhe të rezistonin për të drejtat e
mohuara.
Kështu, si rezultat Kosova mori statusin e Krahinës Autonome duke u bërë pjesë edhe e RP të
Serbisë, qka paraqiste vështirësi të shumta gjatë gjithë ekzistimit të saj nën këtë pozitë të
ndërlikuar dhe të dyfisht.
Por shqiptarët e Kosovës, asnjëherë nuk u dorëzuan por kërkuan çdo herë në të gjitha mënyrat të
drejtat elementare që i kishin popujt e tjerë në ish Jugosllavi. Prandaj pas rrënimit të Kushtetutës
së saj në vitin 1989 ata krijuan institucionët e tyre paralele dukë i dëshmuar se ata nuk i njihnin
dhe nuk ishin pjesë e një krijese që shkelte të gjitha normat dhë të drejtat e qytetarëve.
Shqiptarët në fund të shekullit XX u detyruan të organizonin kryengritjën e armatosur për të
ndalur shfarosjën dhë gjenocidin që bënë forcat paramilitare serbe. Si rrjedhoj, fuqit e mëdha
organizuan Konferencën ë Rambujës me qëllim zgjidhjen e qështjës së Kosovës, mirpo meqë
pala serbe nuk e pranoi, atëher forcat e Aleancës veri-atlantike bombarduan për disa muaj caqet e
ushtrisë serbe në tërë Jugosllavinë e mbetur. Pas hyrjës së trupavë tokësore, pra pas çlirimit,
Kosova u vendos nën protektoratin

ndërkombëtar, (UNMIK-un ). Më pas u krijuan edhe

institucionet shtetërore të Kosovës.
Çështja estatusit të Kosovës përfundoi me shpalljën e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt 2008.
Si shtet i ri dhe i pavarur ajo pas disa muaj miratoi Kushtetuten e saj, e cila duke qenë se është
bazuar në kushtëtutat më të mira në tërë botën dhe e hartuar në harmoni me ligjët e sistëmit
europian, ajo është ndër kushtëtutat më të mira. Vlen të përmendën këtu vetëm disa nene, siq
janë të drëjtat e minoritetëve, e drejta e gruasë, pastaj një nen ku thotë së Kosova është shtet laik,
pastaj për gjuhët zyrtarë ku thuhet se janë gjuha shqipe dhe ajo serbe.
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